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Critical actions  Intention  Activities  Examples 
En
ga
gi
ng
 
Purposeful 
seeking 
(Joan) 
Active seeking of 
evidence to gain 
feedback from the 
students, with a 
specific purpose to 
evaluate the new 
approach to teaching 
and learning 
Seeking written survey 
responses from 
teachers 
Written surveys 
Purposeful 
scanning 
(Joan) 
Joan collates a table 
where she plots the 
teachers she has 
worked with, the 
classes she has 
taught, the number of 
hours involved. 
Joan plots the skills 
that have been 
covered against the 
education 
department’s 
information skills 
outline and the 
results that the 
students achieved 
Collating spreadsheets 
and tables of class 
times, activities 
 
 
 
 
Plotting students’ 
information skills 
against education 
department skills 
outline 
Spreadsheets 
 
 
 
 
 
 
Collated and 
plotted students’ 
information skills 
En
co
un
te
rin
g  Accidental receiving 
(Joan) 
 
 
 
Unexpected evidence 
sourced from another 
person in a chance 
encounter 
A teacher librarian 
being told something 
which has been 
sourced by another 
person. Chance 
comments and/or 
encounter 
The Principal 
unexpectedly 
relays his own 
conclusions about 
the new approach 
the teacher 
librarian has taken 
to teaching and 
learning 
 
Implications for teacher librarians  
While engaging and encountering cannot occur simultaneously, they can however 
follow each other, with the coin constantly flipping between one side and the other. 
This is the fluid approach that teacher librarians use when they find evidence using 
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one action, for instance deliberate engagement, and then being aware of supporting 
evidence, perhaps from accidental receiving, as the example from Joan above 
indicates.  
Engaging and encountering are terms I have applied to describe the critical actions of 
evidence based practice for teacher librarians. However, in practice, the research suggests 
that teacher librarians do not consciously make the same distinction. The incidents revealed 
a fluid movement between the two critical actions as teacher librarians sought and gathered 
evidence to meet predetermined needs where they engaged with evidence or they 
serendipitously came upon or encountered evidence. This demonstrates that for teacher 
librarians, evidence based practice can be guided by professional knowledge and expertise. 
There can be a seamless movement from one action to the other as a teacher librarian as a 
practitioner draws on her professional knowledge and experience, gains affirmation through 
the evidence received and then moves to the next activity. The example from Joan 
illustrates the fluid nature of evidence based practice for teacher librarians, but it also 
highlights how a teacher librarian can draw on her professional knowledge and experience 
to initiate a new approach to teaching and learning and then to gather and use evidence to 
support her actions.  
Discussion 
Engaging with and encountering evidence are at the heart of evidence based practice 
for teacher librarians. This is described in the following supporting critical finding. 
Evidence based practice for teacher librarians involves both purposefully 
engaging with evidence and accidentally encountering evidence.  
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The critical incidents described in this research indicate a higher prevalence of approaches 
that were informal and non‐specific, and this could be related to time pressures to gather 
and record evidence, a lack of knowledge and skills to devise and assemble evidence, and a 
sense that they were trying to measure unrealistic outcomes (Todd, 2003b). For example, 
Andy, who I interviewed as he attended his first international conference, was perhaps the 
least professionally experienced teacher librarian who participated in this research. He had 
a sense of what he needed to do to improve the library facilities and the way that it 
interacted with the school community but he struggled to make sense of how he could be 
evidence based in his practice. Here Andy describes his dilemma: 
I don’t know if I can measure it, I don’t know if I am even measuring the right 
thing. By all the standards that come out of the books I may be a dismal failure. I 
don’t care, but there are plenty of kids and plenty of parents who reckon that I 
am doing a reasonable job, and I can deal with that. Fine, OK. That kid now picks 
up books and they share them with their family. And we win. 
Todd (2003b) suggests that more formal evidence based approaches can reveal richer and 
more precise statements of outcomes, enabling a more clear articulation of benefits. 
Contrasting Andy’s dilemma is the approach taken by Joelle. She was able to evaluate her 
own performance using evidence‐gathering tools after enrolling in an online course targeted 
at librarians to develop skills in the use of quantitative and qualitative research, and how to 
use data, statistics, circulation details, student borrowing and library use activity. Joelle also 
attended a workshop that focused on lifting the presentation of the library. She gathered 
evidence about what resources were needed by working with teachers on assignment topics 
so that she could ensure that the library would be able to provide the print and online 
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resources, and then she ran professional development for the staff on the use of databases. 
Joelle documented these activities and by providing supporting statistical evidence she was 
able to build a report for the school board to advocate for the library and its resources. As a 
result of these evidence based practices and with the support of the school board, she was 
able to make many improvements to the ways that the students access information both on 
and off campus.   
Among teacher librarians there appears to be an increasing acceptance of evidence that can 
be derived from a variety of sources. There is an opportunity here to align this more open 
view of evidence with specific outcomes that relate to the local environment. Within the 
profession, this is a strategy that, when awareness is raised, has potential for improving 
evidence based practice for teacher librarians.  
There were instances where teacher librarians, on encountering experiences and 
observations, used their professional knowledge and experience to build an evidence base 
in which they actively engaged with evidence. In moving from encountered evidence to an 
engagement with evidence, teacher librarians were able to provide creditable measures of 
success. In doing so, advocacy for change moves from self‐interest, to advocacy with 
evidence to address real and identifiable needs to align the library with the learning needs of 
the school. It was in these instances that evidence could be used to gain support from 
school administrators such as the incident already described when Joan used evidence to 
gain the principal’s support for introducing cooperative planning and teaching. Joan moved 
beyond advocacy when she was able to gain further support from the principal, when he 
confirmed that her cooperative approach to teaching should continue. Although the 
principal could see that the changes had been successful, Joan was able to provide 
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supporting evidence of the skills the students had learned when she plotted them against 
the education department's information skills outline.  She was able to provide real 
evidence on how the teaching approach was having a positive impact on student learning.  
Evidence can include work samples, a remark from the principal, feedback from teachers, 
observations made of or by students, borrowing statistics, benchmarks from local and 
reliable external sources, and personal reflection. The teacher librarians in this study had 
much evidence that they could draw upon to demonstrate their impact on all aspects of 
their involvement in the school community to guide their decision‐making and gain 
understandings of their own practice.  
This aligns with Boyce (2008), who considers that the fundamental principles of evidence 
based practice can be seen in the day‐to‐day practice of teacher librarians. The examples, 
vignettes and illustrations of practice highlighted in this research confirm the assertions of 
Todd (2002) and Boyce (2008). However, many of the critical incidents in this research 
revealed an encountering of evidence, with a reliance on observation, anecdote and chance 
encounter and coincides with a lack of specificity and precision (Todd, 2003). Teacher 
librarians were aware of what they wanted to achieve, but were unsure about how to 
articulate and specify these as outcomes.  
The implication is that teacher librarians need to better recognise the value of these various 
types of evidence and apply them, in order to build an evidence base that demonstrates 
their contributions to the academic, social and cultural aspects of the school. However, 
many of the participants showed a lack of awareness of encountered evidence and its 
possible uses in their evidence based practice, indicating that for teacher librarians evidence 
based practice is an emerging and under‐developed practice.  
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The way forward 
The empirical model emerging from this research opens the door for new thinking about 
evidence based practice. Although teacher librarians were the focus of this study, the 
findings are not necessarily restricted to this sector. Teacher librarians are teachers and 
library and information professionals, and there is much from the empirical model that can 
be utilised within the information and education professions.  
Through reviewing the literature in this area, I can conclude that no other researchers or 
practitioners describe evidence based practice as holistic in nature. The most closely aligned 
finding comes from Partridge, Edwards and Thorpe (2010), who describe evidence based 
practice as an experience rather than a process. Whilst many of the critical incidents 
described by participants did not involve an explicit engagement with evidence gathering 
and use, they did exhibit a professional maturity in the ways in which their evidence 
gathering occurred. They were continually building their professional knowledge, not 
through formal research, but by utilising networking opportunities and exposure to new 
ideas at conferences and workshops. These are not formal channels or mechanical 
processes.  
To spread the message about evidence based practice among teacher librarians will involve 
tapping into teacher librarians’ preferred ways of gaining professional knowledge. This could 
be likened to creating the ripple in the pond, where teacher librarian practitioners spread 
success stories to first raise awareness and then, as interest levels and motivation peak, 
build professional capacity in workshops and conferences. Less formal approaches could 
include blog postings and listserve comments, which could be followed up with journal 
articles specific to teacher librarians. The ripple in the pond approach, however, tends to 
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keep this valuable information contained within the profession and there is a need to 
advocate the power of evidence among the broader education and information sector.  
Conclusion 
This article has presented findings about the holistic nature of evidence based practice for 
teacher librarians and represented this whole experience in an empirical model (Figure 1). It 
has revealed that, in this context, evidence based practice for teacher librarians is centred 
upon the critical actions of engaging and encountering. While these two actions cannot 
occur simultaneously, they can however follow each other, with the coin constantly flipping 
between one and the other. This demonstrates the fluid approach that teacher librarians 
use when they find evidence using one action, for instance deliberate engagement, and 
then being aware of additional evidence, perhaps by accidentally receiving it, are able to 
provide further supporting evidence of their actions.   The featured examples and vignettes 
which have highlighted each of these actions of engaging and encountering, demonstrate 
that these actions do not operate in isolation; they are intermingled and entwined. They 
contribute to a picture of teacher librarians’ experiences of evidence based practice. When 
viewed together, they reveal that evidence based practice can be simple or complex and 
that evidence based practice for teacher librarians is not a linear, step‐by‐step process. It is 
beyond this article to present the complete picture of evidence based practice for teacher 
librarians.  The remaining parts of the model add further dimensions of evidence based 
practice, they give depth and meaning to the model as a whole and can be explored at 
another time.  
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